







five decades  took place weeks ago and  the whole affair was deemed  largely  free and  fair, marred only  slightly by
minor violence at three polling centres in the east of the country.
Western­backed Mahmoud Jibril, who won the elections with 39 of the 80 seats available to
political  parties  (the  rest  of  the  200  constitution­writing  National  Congress  seats  are
reserved for individuals), now faces the colossal task of bridging together an array of parties,








Secondly, Jibril’s victory  is  important because of his previous  links with  the  former regime.
That  a  former  senior  regime  official  like  Jibril  can win  the  elections  lays  credence  to  the
electoral process itself. It will also be particularly paramount if reconciliation and, therefore,
stability  is  to be achieved, since divisions persist between  former  regime groups, or  those
backed by the regime, and groups or individuals that form part of the current crop of leaders in the new Libya.
As a recent Guardian report noted, reconciling these differences will be paramount if stability is to be achieved. Similarly, violence













visions  and  interests  dominate  the  political  scene,  every  group  has  its  price  for  partnership.  Control  over  the  security



















Reconstruction, often considered a greater challenge than war  itself, will  take many years  if not decades. Rather than make
the same mistake of doubting them – as ceasefire proponents did during last year’s uprising – we should give them the benefit
of any doubt.
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